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PROCES PRZYGOTOWANIA HOMILII 
HOMILY PREPARATION PROCESS 
 
A b s t r a c t. The author of the article first of all stresses in the light of homiletics an important 
meaning of proper preparation to God’s word proclaiming—which especially concerns homily as 
a significant form of preaching. So it is worthy to say with joy that pope Francis in his ex-
hortation Evangelii Gaudium (EG) has dedicated a lot of attention to homily and to all careful 
preparations that allow to preach it. The most important element of creative work of homily 
preacher is the “cult of truth” (EG 146) which leads to reliable knowledge and exposes the 
biblical kerygma. To pursue a defined goal the preacher should first of all be himself the listener 
of God’s word, he must unreservedly be devoted to it, hiding it in the bottom of his heart—which 
pope de-fines as “Word’s interiorisation” (EG 149). The process of interiorisation may be 
obtained by Lectio divina (EG 152)—the prayerful, spiritual Bible reading. Recognizing God’s 
word and listening to it the homily preacher should also “listen to people” (EG 154) to solve 
properly problems of his listeners. Then his homily will be the mature and actual word for the 
people being in a concrete existential situation. That is why it is necessary for the preacher to 
perfect all his skills—to reach the spiritual maturity allowing him to preach the homily as an 
authentic witness of Jesus and faithful herald of his Gospel. 
Summarised by Rev. Jan Twardy, translated by Kazimierz urawski 
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Publiczne przemówienie wymaga starannego przygotowania, poniewa ze 
swej natury jest czynnoci wan i odpowiedzialn. Szczególn rol odgry-
waj przemówienia o charakterze religijnym, do których naley chrzecija
-
skie kazanie. Wród rónych form kaznodziejstwa na czoo wysuwa si 
homilia, rozumiana jako integralna cz	 liturgii, o której II Sobór Watyka
-
ski mówi, e jest szczytem dziaalnoci Kocioa i zarazem ródem caej 
jego mocy (por. KL 10). Dlatego te homilia jest aktem kultu oraz szczy-
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tow form goszenia sowa Boego i z tej racji wymaga bardzo pieczoowi-
tego przygotowania. Na donioso	 goszenia homilii wskazuje wiele doku-
mentów Kocioa powszechnego i lokalnego z ostatnich pi	dziesiciu lat1. 
Nauczanie to inspiruje autorów licznych publikacji homiletycznych w formie 
ksiek i artykuów2. Wyrazem wielkiej troski papiea Franciszka o naleyty 
poziom goszenia homilii jest jego adhortacja apostolska o goszeniu Ewan-
gelii w dzisiejszym wiecie Evangelii gaudium (EG)3.  
Pytamy zatem, co papie Franciszek napisa na temat procesu przygoto-
wania homilii, jak widzi etapy zwizane z prac kaznodziei, nazywanego 
równie homilist. Chodzi nam o znaczenie tej formy aktywnoci twórczej 
w yciu gosicieli sowa Boego. 
 
 
1. ZNACZENIE PRZYGOTOWANIA DO GOSZENIA 
SOWA BOEGO 
 
Od dobrego przygotowania do goszenia publicznego przemówienia zale-
y wpyw mówcy na suchaczy. Dobrze o tym wiedzieli staroytni nauczy-
ciele retoryki i wpajali mówcom ustalone zasady, w tym szeroko omawiali 
etapy pracy nad przemówieniem4. Mówca powinien odznacza	 si walorami 
moralnymi, a móg nim by	 czowiek prawy i biegy w mówieniu (przema-
wianiu) – Orator est vir bonus, dicendi peritus5. Musia by	 dobrze przy-
gotowany do wygoszenia mowy, w przeciwnym wypadku spotyka si ostr 
krytyk lub lekcewaeniem ze strony suchaczy. Wedug Arystotelesa „cha-
rakter mówcy daje najwiksz wiarygodno	 [jego argumentom]. Wiarygod-
no	 uzalenion od nastawienia suchaczy osiga si wówczas, gdy mowa 
                        
1 W. B r o 
 s k i. Homilia w dokumentach Kocioa wspóczesnego. Lublin–Tarnów: Biblos 
1999 s. 87-93. 
2 Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005. Red. W. Przyczyna, L. Szewczyk. Kraków: 
Wydawnictwo M 2007 s. 363.  
3 Kraków: Wydawnictwo M 2014. 
4 Oto etapy pracy retorycznej: „1. Wyszukanie tematu (inventio); 2. Wybór i porzdkowanie 
materiau (dispositio); 3. Werbalizacja, czyli opracowanie jzykowe (elocutio); 4. Opanowanie 
pamiciowe (memoria); 5. Wygoszenie mowy (pronuntiatio, actio)” (J. T w a r d y. Koncepcja 
pracy twórczej nad kazaniem. Rzeszów: Wysze Seminarium Duchowne 1998 s. 326; zob. 
P. E b e l i n g. Das große Buch der Rhetorik. 2. Aufl. Wiesbaden: F. Englisch Verlag 1985 s. 13).  
5 M. K o r o l k o. Sztuka retoryki. Podrcznik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Po-
wszechna 1990 s. 39-40; T e n  e. Podrcznik retoryki homiletycznej. Kraków: Wydawnictwo 
WAM 2010 s. 18-21; K. O b r e m s k i. Retoryka dla studentów historii, politologii i dzienni-
karstwa. Toru
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika 2004 s. 18-21.  
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powoduje ich wzruszenie”6. Staroytni kaznodzieje chrzecija
scy, dbajc 
o poziom goszenia Ewangelii, przejmowali ze staroytnej retoryki te solid-
nie wypracowane i sprawdzone zasady7. Za nimi homileci w cigu wieków 
czsto zwracali uwag na potrzeb starannego przygotowania kazania, oma-
wiali jego etapy i sposoby. Ten problem nabiera jeszcze wikszego znacze-
nia wspóczenie, w dobie, kiedy kaznodzieje maj do dyspozycji wiele po-
mocy drukowanych, gotowych homilii i kaza
, a nawet staj wobec pokusy, 
aby bez przygotowania odczytywa	 je z ambony, nie wkadajc w posug 
sowa nazbyt wiele osobistego trudu i duchowego zaangaowania.  
W soborowych i posoborowych dokumentach Kocioa zauwaa si wiel-
ki nacisk na znaczenie i funkcje homilii oraz obowizek jej goszenia w nie-
dziele i wita nakazane i podczas sprawowania sakramentów8. Koció zale-
ca take, aby wygasza	 homilie w innych okresach roku liturgicznego, jak 
Adwent, Wielki Post, Okres Wielkanocy. W zwizku z tym pojawiaj si 
krótkie uwagi Urzdu Nauczycielskiego Kocioa, które dotycz potrzeby 
starannego przygotowania homilii9. W adnym jednak posoborowym doku-
mencie Kocioa nie przeznaczono tyle miejsca na omówienie przygotowa-
nia homilii, co w adhortacji Evangelii gaudium. Papie Franciszek powici 
temu zagadnieniu spor cz	 rozdziau III pt. „Goszenie Ewangelii”, w nim 
za cay obszerny punkt III pt. „Przygotowanie przepowiadania sowa”, za-
wierajcy w sumie 18 obszernych podpunktów (145-159). Na donioso	 
tego homiletycznego i kaznodziejskiego zagadnienia wskazuj ju pocztko-
we sowa papiea: „Przygotowanie przepowiadania sowa jest zadaniem tak 
wanym, e naley powici	 duszy czas na studium, modlitw, refleksj 
i duszpastersk kreatywno	” (EG 145). Dlatego z wielk trosk zajmuje si 
on homili i pisze o potrzebie jej przygotowania, nawet jeeli wydaje si to 
oczywiste; przypomina „o koniecznoci powicenia uprzywilejowanego cza-
su na t cenn posug” (EG 145). Problem jednak ley w tym, e niektórzy 
proboszczowie (kaznodzieje) tumacz si brakiem czasu z powodu licznych 
obowizków, które maj do spenienia. Co zatem w tej sytuacji maj czyni	? 
                        
6 Cyt. za: K o r o l k o. Podrcznik retoryki homiletycznej s. 33-34. 
7 Zob. w. A u g u s t y n. De doctrina Christiana. O nauce chrzecijaskiej. T. J. Sulowski. 
Warszawa: PAX 1989 s. 259. 
8 B r o 
 s k i. Homilia w dokumentach Kocioa wspóczesnego s. 29-33; 104-105. 
9 P a w e   VI. Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi nr 43; B e n e d y k t  XVI. Adhor-
tacja apostolska Sacramentum Caritatis nr 49; T e n  e. Adhortacja apostolska Verbum Domini 
nr 59; Kongregacja ds. Duchowie
stwa. Kapan gosiciel sowa, szafarz sakramentów i przewod-
nik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiclecia chrzecijastwa. Watykan 19 marca 1999. Tar-
nów: Biblos 1999 s. 33-34. 
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Ulega	 duchowi czasu? Niedbale przygotowa	 homilie? Odczytywa	 go-
towe, cudze? Papie przeciwstawia si pokusom, które zagraaj dzisiejsze-
mu gosicielowi homilii, co wyraa w rewelacyjnych sowach: „Jednake 
omielam si prosi	, aby w kadym tygodniu powici	 temu zadaniu wy-
starczajco dugi czas osobisty i wspólnotowy, nawet gdyby trzeba byo 
przeznaczy	 mniej czasu na inne zadania, nawet wane” (EG 145). Mona 
wic powiedzie	, e nie tylko w akcentowaniu i porzdkowaniu goszonych 
treci obowizuje kaznodziej zasada pondus et ordo, czyli hierarchii prawd 
wiary, a wic powinien si kierowa	 ich „ciarem i porzdkiem”10. Równie 
w pracy duszpasterskiej istnieje hierarchia (znaczenie) i porzdek zada
 
i czynnoci: od najwaniejszych do tych, które s im podporzdkowane.  
Goszenie sowa Boego jest tak wanym zadaniem, e naley peni	 je 
z najwiksz odpowiedzialnoci, a tym samym przeznacza	 na nie odpo-
wiedni ilo	 czasu, nie za jego resztki. Logiczny jest take priorytet go-
szenia sowa Boego przed sprawowaniem sakramentów, gdy sowo budzi 
i pogbia wiar. Wiara za nieodzowna jest do godnego sprawowania i przyj-
mowania sakramentów jako znaków rzeczywistoci dokonujcego si zba-
wienia. Przyczyn nieskutecznego goszenia homilii jest m.in. maa gorli-
wo	 w pracy nad ni, co z kolei powoduje niski poziom intelektualny i du-
chowy tej formy posugi sowa. Mona powiedzie	, e sowa papiea s na 
wag zota, wychodz bowiem naprzeciw wszystkim homiletom, a szczegól-
nie tym, którzy uwraliwiaj kaznodziejów na znaczenie starannego i wydu-
onego procesu przygotowania homilii. Trzeba jednak powiedzie	, e w j-
zyku polskim mao jest takich publikacji i prac dyplomowych, które wprost 
dotycz penego procesu przygotowania homilii11.  
Jak wic ma wyglda	 staranny i odpowiednio dugi proces pracy nad 
homili? Najpierw trzeba zauway	, e praca nad ni nie jest czynnoci tyl-
                        
10 K. P a n u . Sztuka goszenia kaza. Kraków: Wydawnictwo Salwator 2008 s. 222-223; 
J. T w a r d y. Aktualizacja sowa Boego w kaznodziejstwie. Przemyl: Wydawnictwo Archidie-
cezji Przemyskiej 2009 s. 220-221.  
11 Pod hasem „proces tworzenia jednostki przepowiadania” odnotowano w sumie 30 pozycji 
drukowanych oraz 4 prace dyplomowe. Zob. Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005 s. 372. 
Niektóre jednak z tych 34 pozycji bibliograficznych dotycz caego procesu twórczego. Zob. 
Z. A d a m e k. Homiletyka. Tarnów: Biblos 1992 s. 156-161; W. B a s i s t a. Proces tworzenia. 
W: Praktyka przepowiadania sowa Boego. Red. L. Kuc. Warszawa: ATK 1973 s. 399-499; 
G. S i w e k. Proces tworzenia kazania. W: Fenomen kazania. Red. W. Przyczyna. Kraków: [b.w.] 
1994 s. 177-213; A. S c h w a r z. Jak Pracowa nad kazaniem. T. S. Kawecki. Warszawa: Wy-
dawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1993 s. 21 n.; T w a r d y. Koncepcja pracy twórczej nad 
kazaniem s. 155 n. (bibliografia: s. 382-391); T e n  e. Aktualizacja sowa Boego w kaznodziej-
stwie s 135 n., 400-409.  
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ko ludzk, gdy obok wymiaru antropologicznego ma ona charakter teo-
logiczny. Poniewa jest to goszenie sowa Boego, aktywno	 przygoto-
wawcza zaczyna si od wspópracy kaznodziei z Bogiem, czego wyrazem 
jest najpierw zaufanie Duchowi witemu – „ofiarowanie si jako narzdzie 
(por. Rz 12, 1), ze wszystkimi wasnymi zdolnociami, aby Bóg móg si 
nimi posuy	” (EG 145). I przeciwnie, „kaznodzieja, który si nie przygoto-
wuje, nie jest «duchowy», jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny wobec otrzy-
manych darów” (EG 145). Susznie wic homileci przez wiele wieków oce-
niali niedbaego kaznodziej mianem wiaroomnego mówcy i stosowali do 
niego tekst z Ksigi Proroka Jeremiasza: „Przeklty ten, co wypenia dzieo 
Pa
skie niedbale!” (Jer 48, 10)12. Powoywali si te na aci
skie adagium: 
Qui ascendit sine labore, descendit sine honore – „Kto wstpi [na ambon] 
bez pracy (przygotowania), ten zeszed z niej bez czci [u suchaczy]”. A je-
szcze gorsze jest to, e nie zatroszczy si naleycie o chwa Bo, która 
powinna by	 celem kadej homilii i caego kaznodziejstwa. Troska o chwa 
Bo, nigdy o wasn, naley do gównych zada
 gosiciela sowa Boego13.  
 
 
2. „KULT PRAWDY” 
– POZNANIE I UWYDATNIENIE KERYGMATU 
 
Zadaniem kaznodziei-homilisty jest poznawanie i goszenie kerygmatu, 
autentycznego sowa Boego z perspektywy jego celu. Tekst biblijny powi-
nien stanowi	 podstaw goszenia homilii i jemu naley powici	 ca uwa-
g. Aby kaznodzieja móg wiernie gosi	 sowo Boe, musi je dobrze po-
zna	, a warunkiem tego jest krzewienie w sobie kultu prawdy i odznaczanie 
si pokor serca. Ta za cnota skoni kaznodziej do uznania, e nie jest 
panem ani twórc sowa, ale jego stróem, sug i gosicielem14. Suga sowa 
powinien zatem trwa	 w postawie pokory, zadziwienia, czci, najwyszej 
uwagi wobec sowa, mie	 ducha witego lku przed manipulowaniem 
sowem Boym. Wymaga to odpowiedniego czasu, ducha mioci, a przede 
wszystkim unikania popiechu: „Bezinteresownie i bez pospiechu powica-
my czas tylko rzeczom lub osobom, które kochamy. A tutaj chodzi o uko-
chanie Boga, który chcia przemówi	. Poczynajc od tej mioci, mona si 
                        
12 W. K r y n i c k i. Wymowa wita. Wyd. 2. Pozna
: Ksigarnia w. Wojciecha 1921 s. 14.  
13 J. K o s i 
 s k i. Kaznodzieja i jego praca. W: Homiletyka duszpasterska. Kielce: Wydaw-
nictwo „Przegldu Homiletycznego” 1935 s. 507. 
14 Papie powouje si na adhortacj papiea Pawa VI Evangelii nuntiandi nr 71. 
KS. JAN TWARDY 78 
zatrzyma	 nad postaw ucznia: «Mów, Panie, bo suga Twój sucha» (1 Sm 
3, 9)” (EG 146). Widzimy wic, e papie sporo miejsca powica duchowej 
stronie przygotowania, odpowiedniej atmosferze modlitewnej tego, który 
chce by	 sug sowa Boego i przeznacza na to odpowiedni czas. W takiej 
atmosferze powinien przeywa	 (sprawowa	) „kult prawdy”, poznawa	 lub 
odkrywa	 prawd Bo, czynic to z najgbsz czci.  
Studiowanie tekstu, który liczy dwa lub trzy tysice lat i jest napisany 
innym jzykiem ni ten, którym si posugujemy, nie utosamia si jednak 
z tumaczeniem go na nasz jzyk, nie oznacza te, e my ju poprawnie 
rozumiemy perykop. Potrzebne s zatem pomoce teologiczne, jakie oferuje 
analiza literacka. Naley bowiem „zwróci	 uwag na sowa, które si po-
wtarzaj lub si wyróniaj, rozpozna	 struktur oraz wasny dynamizm 
tekstu, wzi	 pod uwag miejsce zajmowane przez wystpujce osoby itp. 
Ale celem nie jest zrozumienie wszystkich drobnych szczegóów tekstu; 
rzecz najwaniejsz jest odkry	, jakie jest gówne przesanie, co tworzy 
struktur i jedno	 tekstu” (EG 147). Przeoczenie tego zadania moe spo-
wodowa	, e homilia „nie bdzie miaa jednoci i porzdku […] bdzie jedy-
nie sum rónych oderwanych idei, które nie bd zdolne zmobilizowa	 in-
nych” (EG 147). Centralnym przesaniem jest to, które autor natchniony 
chcia przekaza	, a zatem kaznodzieja powinien bra	 pod uwag cel tekstu, 
jakim jest np. pocieszenie czowieka, poprawianie jego bdów, zachta, 
pouczenie o Bogu, motywowanie lub pochwaa zadania misyjnego. Homili-
sta nie moe wic zmienia	 gównego celu tekstu biblijnego na inny15. Dla-
tego doczepianie do perykopy z góry narzuconej tematyki moe okaza	 si 
sprzeczne z duchem tekstu natchnionego i tym samym sprzeciwia	 si du-
chowi homilii, która winna opiera	 si na gównym przesaniu perykopy. 
W celu poznania sensu centralnego przesania tekstu trzeba uwzgldni	 
nawet nauczanie, przekazane przez Koció, caej Biblii, któr w caoci 
natchn Duch wity. Chodzi tu o poznanie woli Boej i przekazanie jej, 
poczynajc od przeytych dowiadcze
 suchaczy, ich problemów egzysten-
cjalnych. Trzymajc si sowa Boego, kaznodzieja uniknie mylnych i cz-
ciowych interpretacji tekstu, niezgodnych z Pismem witym. Rozwleke 
i nieskuteczne goszenie sowa Boego nie bdzie zdolne przekaza	 wasnej 
mocy proklamowanego tekstu (por. EG 148).  
                        
15 „Jeli tekst zosta napisany, by pocieszy	, nie powinnimy si nim posugiwa	 w celu po-
prawiania bdów; jeli zosta napisany, by uczy	 czego o Bogu, nie powinnimy si nim po-
sugiwa	, by wyjani	 róne idee teologiczne; jeli zosta napisany, by motywowa	 do pochway 
lub zadania misyjnego, nie posugujmy si nim, by poinformowa	 o ostatnich wiadomociach” 
(EG 147). 
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Widzimy wic, e papie Franciszek wchodzi w istot homilii, która 
powinna by	 goszeniem autentycznego i zarazem penego sowa Boego, 
bardzo jasno stawia problem hermeneutyczny, o którym napisa: „Ale celem 
nie jest zrozumienie wszystkich drobnych szczegóów tekstu; rzecz naj-
waniejsz jest odkry	, jakie jest gówne przesanie, co tworzy struktur 
i jedno	 tekstu” (EG 147). Dlatego kaznodzieja musi wnika	 w istot prze-
sania tekstu, w jego gówne ordzie, bo tylko wtedy uchroni si przed 
subiektywizmem i peryferyzmem, goszeniem ordzia na wyczucie lub scho-
dzeniem na tematy drugorzdne. Papie bardzo jasno okreli, co winno by	 
gówn treci homilii. W tym wietle mao precyzyjne i niejasne wydaje si 
stwierdzenie zawarte w Ogólnym wprowadzeniu do Mszau Rzymskiego, e 
homilia „winna by	 wyjanieniem jakiego aspektu czyta
 Pisma witego, 
albo innego tekstu sporód staych lub zmiennych czci Mszy danego dnia” 
(OWMR 66). Podobne okrelenie zawiera wczeniejsze wydanie OWMR 41 i 
IOe 54. Podstaw homilii nie jest „jaki”, czyli nieokrelony bliej aspekt 
czyta
, chocia i jego wyjanienie moe okaza	 si cenne, ale jej fundament 
stanowi gówne lub centralne przesanie, które autor natchniony w pierwszym 
rzdzie chcia przekaza	 czowiekowi. W ten sposób papie Franciszek jasno 
sprecyzowa istot i cel odczytywania i goszenia biblijnego kerygmatu w ho-
milii. Rzuca to wiato na wypowiedzi wczeniejszych dokumentów Kocioa, 
które mówi równie o tym, e w homilii wyjania si czytania biblijne 
(WOMR 33), wite teksty (KPK 767 § 2), sowo Boe (LI 2a; OME 15; IMD 
48; ID 3; WLM 24) i e jest ona oparta na nauce Ewangelii (EN 43)16.  
 
 
3. SUCHANIE SOWA, PODDANIE SI SOWU 
– JEGO PERSONALIZACJA 
 
Kolejny etap przygotowania papie nazywa personifikacj sowa. Chodzi 
bowiem o to, e kaznodzieja powinien najpierw sam sta	 si suchaczem sowa, 
zanim bdzie jego gosicielem. Dlatego za Janem Pawem II papie Franciszek 
stwierdza, e kaznodzieja „powinien pogbia	 osobist zayo	 ze Sowem 
Boym […] z sercem ulegym i rozmodlonym musi zblia	 si do Sowa, aby 
ono przenikno do gbi jego myli i uczucia i rodzio w nim now 
mentalno	” (EG 149; por. PDV 26)17. Powinnimy zatem odnawia	 gorliwo	 
                        
16 Wykaz zastosowanych tu i dalej skrótów zob. B r o 
 s k i. Homilia w dokumentach Kocioa 
wspóczesnego s. 10-16.  
17 J a n  P a w e   II. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis nr 26. 
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w przygotowaniu homilii, pogbia	 mio	 do goszonego sowa, pamita	, e 
stopie
 naszej witoci wpywa na nasz posug homilijn (por. EG 149 i EN 
25)18. Jeeli kaznodzieja bdzie autentycznym suchaczem sowa, to sprawdzi 
si na nim wskazanie Jezusa: „Z obfitoci serca usta mówi” (Mt 12, 34).  
Przeciwnie za Chrystus surowo potpia tych, którzy nauczali sowa 
Boego, ale sami nie wypeniali go (por. Mt 23, 4). W zwizku z tym w. 
Jakub powie, e takich nauczycieli czeka sd (por. Jk 3, 1). Kaznodzieja 
musi zatem przekazywa	 lub komunikowa	 to, co sam najpierw kontemplo-
wa19. Powinien „pozwoli	 si zrani	 sowu, które zrani innych, poniewa 
jest to sowo ywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). I znów dochodzi do gosu 
adhortacja apostolska papiea Pawa VI Evangelii nuntiandi, e „równie 
w naszej epoce ludzie wol sucha	 wiadków […] którzy by mówili o Bogu 
znanym sobie i bliskim, jakby Go niewidzialnego widzieli” (EG 150; za EN 
76). Papie zwraca take uwag na to, e Bóg „nie da od nas, abymy byli 
niepokalani, ale raczej, ebymy zawsze wzrastali, yli z gbokim pragnie-
niem czynienia postpów na drodze Ewangelii i nie opuszczali rk” (EG 
151). Istotne jest, aby kaznodzieja otworzy si na mio	 Bo, wspópra-
cowa z Bogiem, modli si Jego sowem. W przeciwnym za razie „bdzie 
faszywym prorokiem, oszustem lub pustym szarlatanem” (EG 151). Kazno-
dzieja, uznajc nawet swoje ubóstwo duchowe, zawsze bdzie móg da	 
ludziom Jezusa Chrystusa (Dz 3,6), gdy Pan chce si posugiwa	 czo-
wiekiem. Dlatego ordzie Chrystusa „musi rzeczywicie przenikn	 kazno-
dziej, ale nie tylko przez rozum, lecz biorc w posiadanie cae jego jestes-
two” (EN 75; EG 151). Sprawi to Duch wity, gdy kaznodzieja podda si 
Jego kierownictwu, podsunie mu waciwe sowo. 
  
 
4. LECTIO DIVINA – CZYTANIE DUCHOWE 
 
Papie zwraca uwag na konkretny sposób wsuchiwania si w to, co Pan 
Bóg chce nam powiedzie	, a dzieje si to przez Lectio divina. „Polega ona 
na czytaniu sowa Boego w chwilach modlitwy, by ono nas owiecio i od-
nowio” (EG 152). Jest to zatem modlitewne czytanie Biblii, ale nie ode-
rwane od studium, które zmierza do tego, aby „odnale	 centralne przesanie 
                        
18 Papie powouje si na w. Pawa, który mówi: „tak gosimy j [Ewangeli], aby si po-
doba	 nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4). 
19 Contemplare et contemplata aliis tradere – „Kontemplowa	 i innym przekazywa	 to, co 
przekontemplowane” (Summa theologiae II-II q. 188 a. 6). Por. Dicta. Zbiór aciskich sentencji, 
przysów, zwrotów, powiedze. Oprac. Cz. Michalunio. Kraków: Wydawnictwo WAM 2013 s. 117. 
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tekstu” (EG 152). Przeciwnie, Lectio divina wyprzedza studium, stanowi 
punkt wyjcia, aby kaznodzieja zrozumia, co tekst mówi jemu samemu, jego 
yciu, i odwanie zastosowa to przesanie (sowo) do siebie. Kaznodzieja 
nie moe jednak kry	 wokó tego, co dla niego jest wygodne, korzystne i 
przekazywa	 to ludowi Boemu. Powinien pamita	, e „czasem «sam […] 
szatan podaje si za anioa wiatoci»” (2 Kor 11, 14). Dlatego Papie radzi 
kaznodziei: „W obecnoci Boej, podczas spokojnego czytania tekstu, dob-
rze jest zapyta	, na przykad: «Panie, co mnie mówi ten tekst? Co chce zmie-
ni	 w moim yciu przez to przesanie? Co mnie denerwuje w tym tekcie? 
Dlaczego mnie to nie interesuje?», albo «Co mi si podoba, co mnie inspi-
ruje w tym Sowie? Co mnie pociga?»” (EG 153). Przy tym suchaniu Pana 
moe jednak pojawi	 si pokusa zniechcenia, np. czowiek czuje si nie-
wygodnie, jest przygnbiony, zamyka si, ulega wymówkom, twierdzi, e to 
przesanie przekracza jego siy lub odnosi tekst tylko do innych, a nie do 
siebie. Std te kaznodzieja traci rado	 ze spotkania ze sowem Boym, 
a przecie Bóg jest najcierpliwszy i czeka, aby czowiek postawi jeden krok 
naprzód, nie domaga si penej odpowiedzi, jeli jej dotd nie udzielilimy. 
Dlatego kaznodzieja powinien odwanie i szczerze spojrze	 na swoje ycie 
i wiernie przedstawi	 je Panu Bogu. W ten sposób medytacja biblijna peni 
najpierw funkcj rozmylania ascetycznego, z tym e kaznodzieja nie roz-
drabnia si w rozwaaniu szczegóów, ale konfrontuje ze swoim yciem 
gówne lub centralne przesanie tekstu biblijnego.  
Skoro kaznodzieja ma dzieli	 si sowem Boym, powinien najpierw je 
zinterioryzowa	, przyswoi	, aby byo ono równie jego sowem. Tak wic 
Lectio divina jest etapem pracy nad homili, istotn form personifikacji 
sowa Boego, penego otwarcia si na nie. Stanowi ono zatem pierwsz faz 
aktualizacji sowa Boego, czyli odniesienia go do ycia kaznodziei. 
 
 
5. „SUCHAJC LUDU” 
– ODPOWIEDZIE NA PYTANIA SUCHACZY 
 
Bdc suchaczem sowa Boego, kaznodzieja „powinien take sucha	 
ludu, aby odkry	 to, co wierni potrzebuj sysze	” (EG 154). Ma on niejako 
kontemplowa	 lud i odkrywa	 jego potrzeby, na co wczeniej wskaza ju 
Pawe VI w adhortacji Evangelii nuntiandi (nr 63)20. „Chodzi o powizanie 
                        
20 „Kocioy partykularne, gboko zmieszane nie tylko z ludmi, ale take z ich pragnienia-
mi, bogactwami i ograniczeniami, z ich sposobami modlenia si, kochania, patrzenia na ycie 
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przesania tekstu biblijnego z ludzk sytuacj, z tym, czym ludzie yj, z do-
wiadczeniem potrzebujcym wiata Sowa” (EG 154). Wynika to z potrze-
by gboko religijnej i duszpasterskiej, a nie z postawy oportunistycznej czy 
dyplomatycznej, ale wypywa z wraliwoci duchowej kaznodziei, aby móg 
„w wydarzeniach odczytywa	 przesanie Boe” (EG 154 za EN 43). I tu 
papie zaznacza, e wanie odkrycie tego, co Pan pragnie powiedzie	, sta-
nowi przesanie, które jest czym wicej ni znalezieniem czego ciekawego 
do powiedzenia. W zwizku z tym papie okrela przygotowanie kazania 
jako 	wiczenie ewangelicznego rozeznania, w którym gosiciel „ – w wietle 
Ducha – stara si rozpozna	 «Boe wezwanie, rozbrzmiewajce w okrelonej 
sytuacji historycznej. Równie w niej i przez ni Bóg wzywa wierzcych»” 
(PDV 10; EG 154). 
Co wic kaznodzieja ma wykorzysta	 i czyni	? 
1. Nawizywa	 do powtarzajcych si ludzkich dowiadcze
, takich jak: 
„Rado	 z ponownego spotkania, rozczarowanie, lk przed samotnoci, 
wspóczucie wobec cierpienia drugiego czowieka, poczucie niepewnoci 
przed przyszoci, niepokój o drug osob itp.” (EG 155); 
2. Powinien pogbia	 swoj wraliwo	 na te problemy; 
3. Nie powinien odpowiada	 na pytania, których suchacze nie stawiaj; 
4. Homilia nie moe przeradza	 si w kronik aktualnoci, komentarz do 
nich, aby wzbudzi	 zainteresowanie, bo od tego s programy telewizyjne. 
Czasem jednak mona nawiza	 do jakiego faktu, aby sowo Boe „mogo 
zabrzmie	 z moc” (EG 155).  
Z kolei papie wskazuje na narzdzia pedagogiczne dotyczce sposobu 
goszenia, przy czym zauwaa, e niektórzy kaznodzieje wiedz, co gosi	, 
ale nie troszcz si o to, jak to czyni	. I tu powouje si na adhortacj 
Evangelii nuntiandi: „Oczywista donioso	 treci zawartej w ewangelizacji 
nie moe przesoni	 wielkiego znaczenia sposobów i rodków, jakimi si po-
suguje” (EN 40; EG 156). Troska o sposoby goszenia sowa Boego i krea-
tywno	 s spraw duchow kaznodziei i wypywaj z mioci bliniego. 
W zwizku z tym papie cytuje sowa zaczerpnite z Biblii: „Mów zwile, 
w niewielu sowach [zamknij] wiele treci” (Syr 32,8). Std te naley nau-
czy	 si posugiwania obrazami, przemawia	 obrazowo. Czasem uywa si 
przykadów, ale te „czsto odnosz si tylko do rozumowania; natomiast 
obrazy pomagaj w docenieniu i przyjciu przesania, które chcemy przeka-
                        
i wiat – co wszystko wyrónia dan spoeczno	 ludzk – powinny przyswoi	 sobie trzon ewan-
gelizacyjnego ordzia i, bez najmniejszej zmiany zasadniczej jego prawdy, przeoy	 je na jzyk 
zrozumiay dla miejscowych ludzi, a potem je w tym jzyku gosi	” (EN 63).  
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za	. Atrakcyjny obraz sprawia, e przesanie jest odczuwane jako co ro-
dzinnego, bliskiego, moliwego, zwizanego z wasnym yciem” (EG 157). 
Pomoe w tym trafny obraz. W zwizku z tym Papie zauwaa: „Dobra 
homilia, jak powiada mi stary mistrz, powinna zawiera	 «jedn myl, jedno 
uczucie i jeden obraz»” (EG 157).  
 Papie znów wskazuje na ródo swoich myli: „Powiada Pawe VI, e 
wierni «wiele oczekuj od tego przepowiadania i korzystaj, byle byo pro-
ste, przejrzyste, bezporednie, przystosowane»” (EN 43; EG 158). Trzeba 
wic mówi	 takim jzykiem, jakim si posugujemy, zrozumiaym, nie uy-
wa	 sów niezrozumiaych, fachowych dla teologii lub katechezy. Dlatego 
kaznodzieja powinien „dostosowa	 si do jzyka innych, by móc do nich do-
trze	 ze sowem” (EG 158), musi wiele sucha	 ludzi, by	 im bliski, rozu-
mie	 ich ycie, chtnie zwraca	 na nie uwag. Papie zaznacza, e chocia 
jzyk bdzie prosty, jednak kazanie „moe by	 niezrozumiae ze wzgldu na 
brak porzdku, na brak logiki, albo, poniewa jednoczenie zajmuje si ró-
nymi tematami” (EG 158). Dlatego konieczna jest jedno	 tematyczna, jas-
no	, porzdek oraz powizanie midzy zdaniami, aby suchacze mogli le-
dzi	 myli kaznodziei i poj	 to, co mówi.  
 Nastpnie papie zwraca uwag na znaczenie pozytywnego wyrazu 
jzyka kaznodziei, który proponuje suchaczom to, co mog lepiej uczyni	. 
Jeeli za wskazuje na co negatywnego, to przeciwnie – ma te stara	 si 
pokaza	 stron pozytywn, aby pocign	 wiernych do dobrego, a nie po-
przestawa	 na narzekaniu, aleniu si, krytyce czy wyrzutach sumienia. „Po-
nadto, pozytywne kazanie daje zawsze nadziej, kieruje ku przyszoci, nie 
czyni nas winiami rzeczy negatywnych” (EG 159). Mówic o starannym 
przygotowaniu homilii, papie na koniec wskazuje na potrzeb wspópracy 
kapanów ze wieckimi, aby razem zastanawiali si nad doskonaleniem go-
szenia sowa Boego: „Jake dobr jest rzecz, aby kapani, diakoni i wiec-
cy gromadzili si okresowo, by znale	 odpowiednie narzdzia, by uczyni	 
kazania bardziej atrakcyjnymi!” (EG 159). Chodzi tu zapewne o to, aby wi-
cej rozmawia	 ze suchaczami, czciej sucha	 ich wypowiedzi na temat 
goszonych homilii, poznawa	 ich postulaty, oczekiwania i pragnienia wier-
nych. Podczas takich spotka
 kapani-kaznodzieje mog ze swojej strony 
przedstawi	 wiernym swoje problemy zwizane z przygotowaniem homilii 
i oczekiwaniami, jakie pokadaj oni w goszeniu sowa Boego. Tego ro-
dzaju dialog zbliy gosicieli i suchaczy, u jednych i drugich wzmoe po-
czucie troski i odpowiedzialnoci za posug sowa.  
 Widzimy wic, e papie przeanalizowa po kolei wszystkie zasadnicze 
etapy pracy kaznodziei, omówi warunki dobrego przygotowania homilii, co 
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jest niezwykle cenne dla wspóczesnej homiletyki. Mona take powiedzie	, 
e jego wskazania odnosz si nie tylko do samej homilii, ale i do wszyst-
kich form kaznodziejstwa, gdy jednym z warunków owocnoci tej posugi 
sowa jest solidne jej przygotowanie. Spróbujmy zatem zwróci	 uwag na 
znaczenie etapów procesu tworzenia homilii dla teorii i praktyki goszeniu 
sowa Boego.  
 
 
6. WNIOSKI HOMILETYCZNE I KAZNODZIEJSKIE 
 
Adhortacja Evangelii gaudium jest posoborowym dokumentem Kocioa, 
który zawiera najbardziej obszerne omówienie procesu przygotowania homi-
lii. Papie Franciszek trafi w sedno rzeczy, uwydatni gówn przyczyn 
niedomagania wspóczesnego kaznodziejstwa, a w tym jego priorytetowej 
formy, jak jest homilia. Powanym ródem kryzysu jest niewaciwe, zbyt 
krótkie, a nawet niedbae przygotowanie sugi sowa do goszenia homilii, co 
powoduje braki w jej treci i formie. U podstaw tych bdów moe lee	 
rutyna („homilia jest atwa, co si powie”), zniechcenie („zo jest bardzo 
silne”), swoiste zwtpienie („trudno usun	 wady i grzechy ludzkie”). Przy 
czym naley zauway	, e raczej do wyjtków nale tacy, którzy dla „dob-
ra” lub na yczenie wiernych rezygnuj z goszenia homilii w dni nakaza-
ne21. Obfito	 pomocy kaznodziejskich, drukowanych lub internetowych, 
jednym uatwia prac nad homili wasn, a innych z niej „zwalnia”. Nikt 
jednak nie moe za nas przygotowa	 homilii, któr mamy gosi	 tu i teraz, 
do konkretnych ludzi w ich osobistych i jedynych w swoim rodzaju po-
trzebach. 
Na proces przygotowania homilii rzutuje osobowo	 goszcego jako 
czowieka dojrzaego pod wzgldem fachowym i duchowym, który sam naj-
pierw wciela sowo Boe w ycie i dy do witoci. Aby homilia staa si 
sowem dojrzaym, musi przez odpowiedni czas dojrzewa	 w jej gosicielu, 
gdy dopiero wtedy stanie si jego osobistym, wewntrznym sowem, or-
dziem dla konkretnych suchaczy. Skracanie tego czasu, poza sytuacj nad-
zwyczajn, niekorzystnie odbije si na poziomie homilii rozumianej m.in. 
jako dojrzae wiadectwo wiary. Praca nad homili ma wymiar antropo-
                        
21 Oto wypowied pewnej osoby: „[…] wikszo	 z przeytych przeze mnie Mszy witych 
nie miaa ciekawych kaznodziei […] jedziam z zapaem na Msze w. do kocioa garnizo-
nowego […] gdzie odprawiano co niedziela o godz. 11 Msz w. bez kazania” (E.F. Nie lubi 
kaza. W: Dlaczego chodz, dlaczego nie chodz do kocioa. Oprac. I. Cielik. Warszawa: Wi 
2000 s. 236).  
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logiczny i teologiczny, polega na wspópracy czowieka z Bogiem. W szcze-
gólnoci za homilista wspódziaa z Duchem witym, który otwiera serce 
czowieka na sowo Boe, pomaga przyblia	 Ewangeli wiernym i jednoczy 
ich z Chrystusem. Rozwijajc proces przygotowawczy, kaznodzieja powi-
nien ufa	 Bogu, modli	 si, medytowa	, pracowa	 (ora et labora, meditando 
et orando)22. Celem tej pracy jest poznanie i wierne akcentowanie gównego 
przesania tekstu biblijnego, co uchroni kaznodziej przed poowicznoci, 
subiektywizmem i peryferyzmem. Trzymajc si gównego ordzia zbawcze-
go, zgodnie z zamysem autora natchnionego, homilista jasno uwydatni cel 
perykopy i zaktualizuje jej przesanie w konkretnych warunkach. Odczytujc 
i goszc kerygmat w duchu posusze
stwa Bogu i wypeniania Jego naj-
witszej woli, homilista pozostanie pokornym sug sowa i nie przypisze 
sobie owoców jego goszenia.  
Bdc suchaczem sowa Boego, kaznodzieja powinien take sucha	 lu-
dzi, odkrywa	 ich potrzeby. Ten postulat papiea jest bardzo aktualny, gdy 
yjemy w dobie zalewu rónego rodzaju informacji i atwo nam pomin	 
osobiste potrzeby i problemy czowieka. Tym bardziej potrzebna jest wspó-
praca duchownych ze wieckimi, np. rozmowy z nimi, praca w grupach, 
korzystanie z bada
 z zakresu potrzeb suchaczy i recepcji kaza
.  
Wicej troski naley woy	 w jzykowe przygotowanie homilii czy innej 
jednostki kaznodziejskiej, gdy w dobie silnego oddziaywania mediów szcze-
gólnej wagi nabiera warto	 i komunikatywno	 sownego przekazu. Nie 
mona jednak kosztem le pojtej popularnoci mowy zatraca	 istotnych wa-
lorów jzyka religijnego, który jest nieodzowny w przekazie objawionego 
ordzia zbawienia.  
W homiletyce polskiej naley wicej zajmowa	 si procesem przygotowa-
nia homilii, akcentowa	 znaczenie tej pracy. Niewystarczajce jest jednak 
omawianie funkcji i innych aspektów tej formy goszenia sowa Boego23. 
Bardzo potrzebny jest równie podrcznik do 	wicze
 homiletycznych prowa-
dzonych w seminariach. Tym bardziej warto go opracowa	 m.in. z uwzgld-
nieniem cennych wskaza
 Papiea Franciszka. Doskonalc metodyk pro-
cesu twórczego kaznodziei, trzeba pamita	, e warunkiem jego wpywu na 
                        
22 Zob. J. T w a r d y. Aby sowo wydao plon. O modlitwie gosiciela i suchacza sowa Boe-
go. Katowice–Zbki: Ksigarnia w. Jacka–Apostolicum 2005 s. 31 n. 
23 Zob. W. P a z e r a. Koncepcja homilii ewangelizacyjnej. Czstochowa: [b.w.] 2002 s. 3-7; 
W. P r z y c z y n a. Homilia pidziesit lat po Soborze Watykaskim II. Pytania, problemy, wy-
zwania. Kraków: Wydawnictwo M 2013 s. 228-235; 239-242. H. S  a w i 
 s k i. Midzy cigo-
ci i zmian. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykaskim. Kraków: 
Wydawnictwo M 2008 s. 339-341. 
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suchaczy jest duchowo	 przeniknita mioci Boga i ludzi. Ma on by	 
ywym wiadkiem Boga w myl polecenia Chrystusa: „Bdziecie moimi 
wiadkami […] a po kra
ce ziemi” (Dz 1, 8). Wtedy suchacze przyjm 
goszon homili „nie jako sowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawd – 
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S t r e s z c z e n i e  
Autor artykuu podkrela najpierw, w wietle homiletyki, wielkie znaczenie bliszego przy-
gotowania do goszenia sowa Boego, co szczególnie odnosi si do homilii jako priorytetowej 
formy kaznodziejstwa. Budzi wic rado	 fakt, e papie Franciszek w adhortacji apostolskiej 
Evangelii gaudium (EG) duo miejsca powici homilii i starannemu przygotowaniu do jej wy-
goszenia. U podstaw tej pracy twórczej gosiciela homilii ley „kult prawdy” (EG 146), który 
prowadzi do rzetelnego poznania i uwydatniania kerygmatu biblijnego. W tym celu kaznodzieja 
powinien najpierw sam by	 suchaczem sowa Boego, posusznie podda	 si mu i uczyni	 je 
swoim, co papie okrela mianem „personalizacji Sowa” (EG 149). Temu procesowi interio-
ryzacji suy Lectio divina (EG 152), czyli modlitewne, duchowe czytanie Pisma witego. 
Rozpoznajc sowo Boe i wsuchujc si w nie, gosiciel homilii powinien równie „sucha	 
ludu” (EG 154), aby móg trafnie odpowiedzie	 na problemy swoich suchaczy. Wtedy jego 
homilia stanie si sowem dojrzaym i aktualnym dla czowieka znajdujcego si w konkretnej 
sytuacji egzystencjalnej. Dlatego istotne jest wymaganie, aby kaznodzieja cigle doskonali swoje 
umiejtnoci fachowe i dy do duchowej dojrzaoci, a dziki temu bdzie gosi homili jako 
autentyczny wiadek Chrystusa i wierny zwiastun Jego Ewangelii. 
 
Sowa kluczowe: homilia, homiletyka, praca twórcza nad kazaniem, papie Franciszek, Evangelii 
gaudium. 
